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A  summary  of  the  article;  “Final  Reflections”, 
Fernandez,  L.  S.  “the  Currents  of  historical  thought”, 






The currents of European thought over  the  last 500 years have  left Europe, and a 
significant part of  the  rest of  the world,  scarred, because  they have not given an 
adequate  response  to  the  questions  of  human  life,  community  and  government. 
Despite the great scientific  leap, the question of human dignity, value and  life has 
been almost left to oblivion. As a result, Europe continues to experience still graver 











In  the  19th  Century  Positivists,  Nationalists  and Marxist  tried  to  impose  a  new 




they  are  crueler  every  time.  In  fact,  the  accelerated  dominion  of  technician  (or 
specialist) continues to exert itself on human life, and its development constitutes a 
serious threat to morality and human dignity. Although the machines are moving at 
incredible speeds,  they offer a gloomy  forecast of  the  future of Europe. Sounding 
rather pessimistic, Suarez elucidates that “we are marching towards a true disaster 






every  wind  of  desire  and  conviction.  He  feels  that  things  are  changing  in  post‐
modern Europe. 
Suarez feels that the Christian historian has a legitimate role to play in this desolate 
panorama  once  the  effects  of  Positivism  and  Marxism  have  waned.  At  the 
foundation of  this  legitimacy  is  the sense that  the Christian historian has to reject 
the “historical perspective” enunciated by Marxist‐Leninists,  reducing man and his 
history  to  the  mere  curiosity  of  Archeologists,  and  give  history  a  “universal 
perspective”  in  time  and  space.  Secondly  that  history  is  profoundly  affected  by 
human  freedom  at  its  very  foundations.  Could  the  historian  have  committed  the 




prejudices  that  have  been  fanned  –  a  role  certainly  not  to  be  predicated  of  the 
historian? Far from this, the Christian Historian has to explain and to re‐discover the 




also  because  he  denied  the  evidence  against  this  opinion.    The  finiteness  of  the 
Universe calls for the existence of God. Historians seem to have fallen into the same 
temptation  of  denying  reality.  But  a  rupture with  past  evidence  does  not mean 
freedom  in any way but  rather deprivation.  It  is urgent  that  the historian  realizes 
that,  independently of what pleases him or not,  the past  is, alive and here, and  it 
cannot be avoided without  losing one’s  identity at  the same time. Freedom  is not 
independence but exercise of the will to choose and, therefore, resignation. All the 
History  of  Europe  from  the  emergence  of  Christianity  has  been  built  on  the 
foundation of the freedom and without her it becomes incomprehensible. 
2. A New Path for Science 
Historians  and  scientists  cannot  do  away  with  God  and  head  towards  the  right 
direction  as  the  past  centuries  have  shown  us.  Our  science  should  not  find  an 
obstacle in God it must cooperate in our path towards Him. Newton warned of the 
consequences of such a position, Copernicus was catholic priest, Galileo’s  faith did 





“we would have  to bow  to some great  figures,  recognizing  their  literary value but 
not their thought”. The historian must be humble and admit his own limitations and 
the  provisional  state  of  his  findings.  Nevertheless,  when  confronted  with  the 
propositions so far we should carefully consider that wisdom must be open to new 
findings  from  two  perspectives;  that  the  strategy  of  natural  science  is  constantly 
being  revised;  and  that  historical  knowledge  cannot  be  subservient  to methods 
other than its own. The historian should abandon himself to a more rigorous science 
and  anthropocentrism,  in  order  to  pass  on  to  his  anthropo‐finality.  In  short,  if 
science  is  correct,  it must  serve man  in body  and  spirit  rather  than use him. Any 
science is wrong when it insists on rejecting God by an act of free will, and resorts to 
the  game  of  chance  pretending  that  the  prodigious  universe  is  a  container  of 
everything,  are  only  just  like  life,  a  product  of  fate.  The  universe  contains  in  its 







which  are  at  the  center  of  his  history  and  two  conditions  without  which  man 
becomes  incomprehensible. History must start  from  the perspective of man  in his 
entirety, both matter and spirit. Given that we are making a quantum jump in a new 
time‐axis  as  Professor  Jasper  puts  it,  historians  should  consider  human  crises  as 
reconsiderations  and  submissions  of  value  judgments  which  can  lead  to  the 





it  becomes  the  very  evil  it  loves  to  destroy  and  conservatism  leads  to multiple 
sclerosis.  The  Historian  must  bring  to  bear  the  patrimony  which  past  human 
experiences offers and without which man loses his identity. 
Among  the  things  that  the  historian  should  propose  are;  that  the  westernized 
European has come to the full import of the power of the masses; that it has lead to 
well‐being  as  well  as  vulgarity,  sensuality,  laziness,  and  equalization,  and  other 
similar manifestations;  that  there  is  no  equality  other  than  that  of  the  crushed 
masses  of  the  modern  states;  that  revolution  only  ends  up  generating  a  new 
despotism  worse  than  the  previous  one;  and  that  therefore  there  is  reason  to 
propose a rationale that would allow societies and cultures freely develop on their 
own;  that  implies  change  and  growth  and  help  men  to  progress.  Man,  to 
differentiate  him  from  the  other  living  beings,  has  the  luminous  presence  of  the 
spirit who cooperates with him  in pro‐Creation who allows him  to be “historical”, 




but  he  also  has  the  capacity  to  repair  them. He  is,  as  Toynbee  puts  it,  both  the 
challenge and the answer. 
4. Towards a New Historical Conscience 








society  lies  in  the  virtue of  solidarity.  It  is  also  true  that  society must  correct  its 
consumerist  tendencies and  stop placing  rights before duties. By  the  same  token, 




in  the 14th century  it  led  to a conversion  that allowed  the passage  to modernity. 
This clearly shows that History is always a study of the development of human spirit 
of freedom. 
The  European  is  need  of  a  profound  moral  regeneration.  No  historian  can 




for  that  there would  be  a  great  sigh  of  relief.  God,  first  Cause  of  the  universe, 
governs the destiny of Humanity  in a  logical manner and a non‐dialectic sequence. 
He  leads us  towards an encounter with Christ  ‐ “perfectus Deo, perfectus homo – 
perfect  God  and  perfect  man”  extending  himself  through  time  and  perceived 
through faith. But that hope in our faith keeps man in tension, acts upon him as an 
impulse  and moves  him  to  improve.  Thus  there  arises  an  awareness  of  progress 
that, as Suarez has repeated many times, consist in the advancement of “humanity”. 






conserves  in existence. Divine Providence  is manifested  throughout History but  it 
does not determine in anyway the forms of society. The passage of History appears, 
before a Christian, as  the context of his progress and Christianity calls man  to  the 
development of his material  and  spiritual nature. God has given man  freedom  to 
decide,  individually  and  collectively,  the  fullness of  the destiny of himself  and his 




ANDRÉS  GALLEGO,  José  (ed.),  New  History,  Nouvelle  Histoire.  Hacia  una  nueva 
Historia, Madrid, 1993 
BERR, Henri,  En marge de  i Histoire universelle,  2  vols.  París,  1934‐1953. BLOCH, 
Marc, Introducción a la Historia, México, 1957. 
COLLINGWOOD, R., Idea de la Historia, México, 1952. 
DIETRICH, Richard  (ed.),  Teoría  e  investigación histórica  en  la  actualidad, Madrid, 
1966 






HUIZINGA,  Jean,  Sobre  el  estado  actual  de  la  ciencia  histórica, Madrid,  1934;  El 
concepto de Historia y otros ensayos, México, 1946. 




LÓPEZ QUINTAS,  A.,  Diagnosis  del  hombre  actual.  Cristianismo  y  hombre  actual, 
Madrid, 1966. 
LÓWITH, Cari, El sentido de la Historia, Madrid, 1956. 
MARAVALL, J. Antonio, Teoría del saber histórico, Madrid, 1958. 
MARROU, HenriIrenée, Teología de la Historia, Madrid, 1978. 
MEINECKE, Federico, El historicismo y su génesis, México, 1943. 
MÉYER, Eduardo, El historiador y la Historia Antigua, México, 1955. 
MEYERHOFF (ed.), The Philosophy of History in our time. An Anthology, Nueva York, 
1959. 
Once ensayos sobre Historia, Fundación March, Madrid, 1976. 
ROWSE, Alfred, The use of History, Nueva York, 1963. 
SUÁREZ, Federico, La Historia y el método de investigación histórica, Madrid, 1987. 
WEBER, Alfred, Sociología de la Historia y de la Cultura, México, 1948. 
 
